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metamorphosis:  they  connote  an  entirely  new  set  of  meanings  that  have 
supplanted their previous significance without any change in their material form. 
This article explores the transformation of these “cultural treasures” through the 
creative  output  of  another  Soviet  “ruin”:  the  post‐Stalinist  philosopher,  Evald 








Whoever  has  emerged  victorious  participates  to  this  day  in  the  triumphal 
procession  in  which  current  rulers  step  over  those  who  are  lying  prostrate. 
According  to  traditional practice,  the spoils are carried  in  the procession. They 
are  called  "cultural  treasures,"  and  a  historical materialist  views  them with 
cautious detachment. For in every case these treasures have a lineage which he 




















































distinguish certain currents  in Marxist  theory  from  ‘official’ Soviet Marxism in the  form of Diamat 
(Maidansky, 2009: 201‐202; Tolstykh, 2008: 10; Levant, 2008; Mezhuev, 1997). David Bakhurst uses 
the term  ‘genuine’ (Bakhurst 1991: 3). This  ‘creative’ Soviet Marxism could be  found in various 
academic disciplines, most notably in the 1920s and 1960s. These currents are distinguished from 






























reductionist, anti‐essentialist, and anti‐dualist5 conception of  the  ideal  (i.e., non‐
material phenomena, such as laws, customs, mathematical truths, concepts, and 
so on). Writing primarily in the 1960s and 1970s, his principal opponents were crude 
materialists who  reduced  the  ideal  to a mental phenomenon,  a property of  the 
physical brain.6 However, he also distinguished his approach from theorists who 
identified  the  ideal with  language,  as he  believed  that  these  also  suffered  from 
reductionism.7 In contrast, he offered a powerful and nuanced conception of the 
ideal  informed  by  the  German  classical  philosophical  tradition,  as  well  as  the 
cultural‐historical school of Soviet psychology, which includes figures such as L. 
Vygotsky,  A.  Luria,  among  others.  For  Ilyenkov,  the  ideal  quality  of  a material 
object cannot be located in the material object itself, nor is it a projection onto the 
                                                                  










6 For  instance, one his principle opponents,  I.I. Dubrovsky, wrote  ‘The  ideal  is a purely  individual 
phenomenon, realised by means of a certain type of cerebral neurodynamic process’ (Dubrovsky, 
1971: 189). 


































understood  as  part  of  a  process  that  cannot  be  grasped  in  isolation  from  the 
object itself or from the activity into which it is put to use. “Since man [sic] is given 
the external  thing  in  general  only  insofar  as  it  is  involved  in  the process of his 
activity, in the final product – in the idea – the image of the thing is always merged 































a deeper philosophical  insight: what  is most significant about  the value‐form  is 
not its quantitative content, but that it is ideal in its essence – it has no material 
properties,  it  is  suprasensuous.  For  instance,  the  value‐form  of  gold  cannot  be 
found in its substance, in its physical or chemical properties. It is an ideal property 
that is attributed to gold.  
But  it  is  not  simply  a mental  projection  onto  gold;  rather,  according  to 
Marx the value‐form has an existence that is independent of the individual mind, 
namely value  is congealed  labour, human activity embodied  in  the  form of a 
commodity. The value‐form of gold is the socially‐necessary labour time required 
for  its  acquisition,  extraction, production,  etc.  It  is  a  form of  activity  that  exists 
independently  of  the  individual mind.  The  value‐form  confronts  the  individual 
with an objectivity similar to material objects. 
Ilyenkov  illustrates  this point brilliantly by  revisiting Kant’s  example of 
“real” and “ideal” talers. Recall how Kant sought to demonstrate that the presence 












Ilyenkov  sees Marx’s  insight  about  the  relationship  between  the  value‐
form and the material form of the commodity as an example of the relationship 




























Because  the  class  of producers  is  atomized,  production  is  geared  for  exchange, 
and all products assume the form of commodities. Since they must be exchanged 
before they can be used, they first appear in value‐form, which is always measured 
in  terms of other commodities. This way of  integrating objects  into a system of 
social practices produces this reductive signification, their signification as value. 



























of  nature  in  such  a way  as  to make  them  useful  to  him.  The  form  of wood,  for 
instance, is altered if a table is made out of it. Nevertheless the table continues to be 












a  thing  than  it  is  in  the  form of  a  commodity;  however,  their  fetishism differs. 




ideal  product, begins  to produce  the act of  idealisation  of  reality  (the process of  transforming  the 
“material” into the “ideal”), and then, having arisen, the “ideal” becomes a critical component of the 




individual  producers  to  each other within  that  process,  from all  dependence  on  the will  of  those 















The  role  played  by  the market  is  vital  to  understanding  the  difference 








a  commodity:  it  sheds  the  source  of  its  production  and  becomes  reborn  as  an 
animated being which  lives  in a web of  relations with other commodities. As a 




of  a  commodity.  Consequently,  commodity  fetishism  is  much  more  “effective” 




differently  in  Soviet  production  indicates  that  human  relations  existed  in  a 
fundamentally  different  way.  Although  both  the  Soviet  and  ‘Western’  working 
















of  old  Soviet  spaces  with  newly  “capitalist”  or  “Western”  ones.  At  the  time, 
Aleksander Ivanov and I took the opportunity to write a little about the strangeness 
of the moment. We noted that what was remarkable about that Moscow was not so 
much  the  existence  of  “Western”  signifiers,  but  that  they  appeared  next  to  and 
within Soviet spaces and sign‐systems.  Indeed,  the photo‐journalists  for the  local 






Soviet  spaces  –  like  the  Metro  or  state  stores  or  even  Red  Square  itself  –  also 





the bottom. Next  to  this ad, a plaque to commemorate Soviet soldiers  in WWII. 
This  contrast  created  the  effect  that  Flatley  had  observed,  however,  the  Soviet 



















The  fetishism  that  accompanies  the  commodification  of  the  Soviet  pin 
animates it as a commodity, but simultaneously, it also destroys its sacredness as 
a  Soviet  rite  of  passage,  it  empties  out  its  ideal  form.  The  fact  that  production 





Michael  Taussig’s  claim:  “In  precapitalist  economies  the  embodiment  of  the 
producer in the product is consciously acknowledged, but in a capitalist system it 
is  essential  that  this  embodiment  be  ‘exorcised’”  (Taussig,  1980:  28).  Under 
capitalism the producer is alienated from the product of her labour. Not only does 
she not keep what she makes, but she is not to think of her product as something 
that  she makes;  instead, what  she makes  is money  in  the  form of her wage.  In 
contrast, Taussig cites Marcel Mauss’ study of Maori exchange, where there is “the 
belief that an article that is produced and exchanged contains the life‐force (hau) 




























Sovietized”.  The  Soviet  past  is  a  site  of  struggle whose  configuration  is  key  to 
maintaining  the hegemony of  the new elite. This  involves  the erasure of Soviet 
achievements,  as  well  as  the  identification  of  “democratization”  with  “anti‐



















defeat  in  the Cold War.  Benjamin’s  “historical materialist”  contemplates  such  a 
“cultural  treasure”  with  horror  for  two  reasons:  first  of  all,  because  of  the 






blood,  torture,  death,  and  terror”  (Jameson,  1991:  5).  The  dialectical  nature  of 















make.  Their world  comes  to  resemble  Hobbes’  state  of  nature,  of  a  war  of  all 
against  all.  Appearing  as nature  is what  Lukacs  called  second nature  –  a world 



















meaning;  rather,  their  significance arises out of  their  role  in  the  “constellation” 
that is made according to present concerns. This insight is captured in the wisdom 
of the popular joke: “In Russia nothing is more difficult to predict than the past” 





and observes  their  ‘natural’ properties and regularities only  insofar as  they are 










but  it  is  the  very phenomenon  that produces  the  human  individual.  In  other 
words, one’s sense of self – what often appears in popular culture as a natural, 
pre‐social individual, an automatic product of our biology, of our human brain 
in particular – requires the presence of an  ideal  that exists  in social practices 
within which the individual becomes self‐aware, and in the absence of which no 





















writes,  “The  system of  signs  restructures  the whole  psychological  process 
and enables the child to master her movement” (Vygotsky, 1978: 35). From the 
















the present and the future –  it  is the production of the individual,  the type of 
person  that  is  produced.  In  post‐Soviet  Russia,  social  relations  are  becoming 
mediated in new ways, particularly by commodities, which are becoming more 
and more  prevalent,  though  fewer  and  fewer  people  can  afford  them.  Older 
people are finding themselves in a nihilistic and decaying society, while a new 











from.  Actually,  one  could  say  he’s  well‐socialized  into  the  new  value‐system 
(Mandel, 1998: 92). 
 
  This  monster  is  the  fruit  of  the  new  value‐system,  which  is  the  ideal 
aspect of a new system of practices, a new set of social relations. 
  “Brushing history against  the grain”,  then, cannot simply amount  to  the 




of  the  ideal  form of  the  pin  is  evidence  of  another  ideal.  As  the  pin  sits  in  the 
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